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What is ‘play’ and ‘playfulness’, and what does it mean to join either
term together with learning?
Julian  Sefton­Green  explores  what  play  is  and  what  play  is  not,  and
whether it truly is ‘the work of the child’. Julian is an independent scholar
working  in  education  and  the  cultural  and  creative  industries.  He  is
currently  leading  the  project  Preparing  for  Creative  Labour  and  is
a  principal  research  fellow  at  the  Department  of  Media  &
Communication,  LSE,  a  research  associate  at  the  University  of  Oslo














In  turn,  this changing  focus on play  from something  that people  thought was natural, and  to an









This  kind  of  anxiety  should  really
make us think about what play is in
the first place, and in what ways we
can  make  learning  playful.  The
University  of  Helsinki  set  up  the
Playful  Learning  Center,  both  to
develop  a  research  agenda  within
this  new  ecology,  and  to  act  as  a
‘living lab’ to develop products and
ideas,  all  of  which  should
contribute  to  a  vision  of  what
playful  learning  is.  It  has  recently
published  a  manifesto  to
encourage  debate  about  what  we




incontrovertible  term,  ‘play’  itself
has meant a variety of things in the
past,  and  is  continuing  to  take  on
new  definitions  now.  One  of  the
most  comprehensive  studies  of
play, entitled The ambiguity of play
by  Brian  Sutton­Smith,  draws
attention  to  the  fact  that  although
we all  think we know what play  is,
in  fact we use  the  term  to cover a
multitude  of  activities.  In  this
landmark  study,  Sutton­Smith
describes different  theories of play
as different kinds of  rhetoric, because he argues  that  it  is  impossible  to state with any certainty
what play is, only what different theorists have claimed it could be.
Because  play  is  such  a  nebulous  and  unclear  concept,  different  theories,  explanations  or
definitions  only  really  make  sense  in  the  context  of  broader  value  systems  and  underlying
ideological  values,  so  Sutton­Smith  identifies  seven  rhetorics  of  play:  as  progress,  as  fate,  as
power, as identity, as the imaginary, of the self, and finally, as frivolous.
Playfulness








is  not.  So,  play  is  not  work;  play  is  not  serious;  play  is  not  imposed;  play  has  no  extrinsic
validation; play has no external purpose; play is not a good use of time; and, of course, if it is play,
can it also be learning? This doesn’t always mean that the inverse of these values is always true:
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play is natural (but can be learned and even taught); play is spontaneous (but can be stimulated










After  all,  it  is  much  more  difficult  to  imagine  or  conceptualise  a  state  of  not  learning  or  even
unlearning in the same way that we can imagine alternative valorisations of play and playfulness.
Indeed,  by  joining  together  playfulness  and  learning,  one  key  challenge  must  be  whether  the
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